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Since  the ECJ handed down  the Mangold  v. Rüdiger Helm  (Mangold) decision  in 2005,1  
scholars have provided  sometimes quite  far  reaching and  sharp critiques of  the decision 
and  of  what  they  took  to  be  its  consequences  for  European  Union  law.    The  decision 
concerned several questions, but the core issue was the applicability of (then) Community 
(now  European  Union)  age‐based  anti‐discrimination  law  in  the  case  of  a  fixed‐term 
employment contract.   The contract at  issue was based on a  law that allowed fixed‐term 
contracts without demanding objective  reasons  justifying  the  limitation of  the period of 








refrain  from  taking  any measures  liable  to  seriously  compromise  the  attainment  of  the 
result  prescribed  by  the  directive.5     It  buttressed  its  argument with  the  duty  to  report 
about the progress made during the extended transposition time.  This provision was held 
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to  imply  that  the Member  State was not allowed  to  adopt measures  incompatible with 
progressive  implementation.6     Furthermore,  the  ECJ  interpreted  the  prohibition  of  age 
discrimination as an expression of a fundamental principle of Community law: the principle 
of equal treatment in the field of employment and occupation.7   Applying a proportionality 
test,  the  court  found  this  foundational  principle  to  have  been  violated.    The  ECJ  also 
underlined  the  broad  discretion  the  Member  States  retained  in  the  field  of  social  and 
employment  policies.    Because  the  provision’s  only  criterion  for  allowing  fixed‐term 
contracts without an objective reason was age, without any other consideration  linked to 





Critiques of  the decision  found  these arguments unconvincing.    For  some,  the  idea of a 
general  principle  prohibiting  age  discrimination  appeared  especially  surprising.  





findings  set out  in Mangold  to  a  fixed‐term  contract of  an employee with  a  supplier of 


























developed  standards  for  establishing  a  violation of Germany’s  constitutional  identity by 
Community  law,  as  set  out  in  the  decision  of  the  Federal  Constitutional  Court  on  the 
reconcilability of  the Treaty of Lisbon with  the German Basic Law.11   The complaint  thus 
presented  the  Federal Constitutional Court with  an  intricate mix of  a  very distinct  legal 
flavour: the case raised a core issue of the relationship between national and EU Law and 
thereby forced the Court to write another chapter in the story of its relationship with the 
ECJ  that has  for decades engaged not only  the German  legal audience.    In addition,  the 
issue had  to be decided on an emotionally  loaded  subject matter, as  (surprisingly,  from 
other perspectives) modern European anti‐discrimination law is in general of great concern 
for some in Germany, though decreasingly so.12   




  BVerfG,  Case  No.  2  BvE  2/08,  headnote  5  (June  30,  2009), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html:  
The  Federal Constitutional Court  examines whether  legal  instruments 
of the European  institutions and bodies keep within the boundaries of 
the  sovereign  powers  accorded  to  them  by  way  of  conferral  (see 
BVerfGE  58,  1  <30‐31>;  75,  223  <235,  242>;  89,  155  <188>:  see  the 
latter two concerning legal instruments transgressing the limits), whilst 
adhering  to  the principle of  subsidiarity under Community and Union 
law (Article 5.2 ECT; Article 5.1 second sentence and 5.3 of the Treaty 
on European Union in the version of the Treaty of Lisbon (Lisbon TEU). 
Furthermore,  the  Federal  Constitutional  Court  reviews  whether  the 
inviolable  core  content of  the  constitutional  identity of  the Basic  Law 
pursuant to Article 23.1 third sentence in conjunction with Article 79.3 
of  the  Basic  Law  is  respected  (see  BVerfGE  113,  273  <296>).  The 
exercise  of  this  review  power,  which  is  rooted  in  constitutional  law, 
follows  the  principle  of  the  Basic  Law’s  openness  towards  European 
Law  (Europarechtsfreundlichkeit),  and  it  therefore  also  does  not 
contradict the principle of sincere cooperation (Article 4.3 Lisbon TEU); 
otherwise, with progressing  integration,  the  fundamental political and 
constitutional  structures  of  sovereign  Member  States,  which  are 
recognised  by  Article  4.2  first  sentence  Lisbon  TEU,  cannot  be 
safeguarded in any other way. In this respect, the guarantee of national 
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B. Circumscribing Ultra Vires—The Decision of the Federal German Constitutional Law 
 
The  Federal  Constitutional  Court  rejected  the  constitutional  complaint  as  unfounded.13  
Decisive  for  this outcome  is an effort  to circumscribe narrowly  the possibility of an ultra 
vires control,  the necessity of which  it reiterated.   Given  the principle of conferral as set 
out  in Art. 5.1  sentence 1 and Art. 5.2  sentence 1 of  the Treaty on  the European Union 
(TEU),  it  took  itself  to  be  “empowered  and  obliged  to  review  acts  on  the  part  of  the 
European bodies and  institutions with regard  to whether  they  take place on the basis of 
manifest  transgressions of competence or on  the basis of  the exercise of competence  in 
the area of constitutional identity which is not assignable (Article 79.3 in conjunction with 
Article  1  and  Article  20  of  the  Basic  Law),  and  where  appropriate  to  declare  the 
inapplicability of  acts  for  the German  legal  system which  exceed  competences”.14    This 
task,  however,  had  to  be  balanced  against  the  ECJ’s  duty  to  interpret  and  apply  the 
Treaties as to maintain the supremacy, unity and coherence of Union law.  If every national 
court were to judge by itself the validity of legal acts, it argued, “the primacy of application 
could  be  circumvented  in  practice,  and  the  uniform  application  of Union  law would  be 
placed  at  risk”.15     Consequently,  the  Court  held  the  ultra  vires  review,  “can  only  be 
considered  if a breach of competence on  the part of  the European bodies  is  sufficiently 
qualified.    This  is  contingent  on  the  act  of  the  authority  of  the  European Union  being 
manifestly  in  breach  of  competence,  and  the  impugned  act  leading  to  a  structurally 











fundamental  rights.   Though  the Federal German Constitutional Court did not doubt  the 
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legitimacy  the  ECJ  on  this  matter,  it  did,  however,  indicate  some  limits  to  such 
jurisprudence:  
 
Further  development  of  the  law  transgresses  these 
boundaries  if  it  changes  clearly  recognisable  statutory 
decisions  which  may  even  be  explicitly  documented  in 
the wording  (of  the Treaties), or creates new provisions 
without  sufficient  connection  to  legislative  statements.  
This  is above  all not permissible where  case‐law makes 
fundamental policy decisions over  and  above  individual 
cases or as a result of the further development of the law 
causes  structural  shifts  to  occur  in  the  system  of  the 
sharing of constitutional power and influence.18  
 




assuming  that  it  was,  it  argued  that  it  was  in  any  case  not  of  such  a  nature  that  the 
demanded quality of an act manifestly beyond the competence of the ECJ and of an impact 
for the balance of the structure of competences was reached.  The opening of the field of 






secondary act  through  the Council  (the Directive 2000/78/EC)  tied  it back  to acts of  the 
Member States (including Germany).22 
 















Justice  of  the  European  Union  is  to  be  afforded  the 
opportunity  to  interpret  the Treaties, as well as  to  rule 
on the validity and interpretation of the acts in question, 
in  the  context  of  preliminary  ruling  proceedings 




principle of  legitimate expectations.    It argued that this principle was not violated by the 
decision of the Federal Labor Court.   Because of the primacy of application of Union  law, 
the Federal Labor court was allowed to consider itself not in a position to grant protection 
of  legitimate expectation contrary to the  jurisprudence of the ECJ.24    It advised, however, 
that “it should be considered,  in constellations of retroactive  inapplicability of a  law as a 
result of a  ruling by  the Court of  Justice of  the European Union,  to grant  compensation 
domestically  for a party concerned having  trusted  in  the  statutory provision, and having 
made plans based on this trust.”25    Such a situation was at stake  in the case at hand: the 
automobile supplier had trusted the statutory provision concluding a contract before the 
Mangold  decision  was  handed  down.    After  Mangold,  it  faced  a  legal  situation  with 





of  the  lawful  judge  if  a  German  court  does  not  comply  with  its  obligation  to  make  a 
submission to the Court of Justice of the European Union in a preliminary ruling according 
to Art. 267.3 TFEU.  The decision not to submit the case has to, however, be the kind that 
no  longer  appears  to  be  comprehensible  and  manifestly  untenable.    The  impugned 
judgment of the Federal Labor Court, which had not engaged the ECJ at another time, did 
not meet this standard and was thus not regarded as violating the right to the lawful judge 




















The  decision was  handed  down  by  a  majority  of  six  votes  to  two  with  regards  to  the 




demand  in  addition  a  significant  shift  in  the  structure  of  competencies  between  the 
Member  States  and  the  supranational  organization,  however,  in  his  view,  does  not 
sufficiently protect  the democratically  legitimized competencies of  the Member States.30  
The danger of an  incremental shift of competencies was underestimated by the majority, 
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One  may  ask  many  questions  about  the  constitutional  merits  of  the  identity  control 
developed by the Federal German Constitutional Court.  There is a rich debate about it that 
cannot  be  pursued  here.    Given  the  case  at  issue,  the  question  is  rather,  given  this 
jurisprudence, whether its concretization and application is convincing.  Here it seems that 
any other less qualified standard is hard to reconcile with the general normative structure 
of  the process of European  integration and  the provisions  concerning  integration of  the 
Basic Law.   Evidently, not  just any misapplication of  the  law can possibly suffice because 
the consequence would be that the Federal Constitutional Court would become a Cour de 
cassation  for all acts of EU organs that are  (as any act of a public authority) open to the 














that are  (sometimes  rightly) contested.   To open Pandora’s box of ultra vires control  for 
many of  these  cases would endanger  the working of  the  intertwined  legal order of  the 
European Union to a degree not desirable if European integration is to succeed. 
 
The  criterion  of  structural  importance  of  the  ultra  vires  act  serves  another  decisive 
function:  to  give  legitimacy  to  the  effects  of  the  ultra  vires  control  by  the  Federal 
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  See,  e.g.,  Dieter  Grimm,  Die  groβe  Karlsruher  Verschiebung,  FRANKFURTER  ALLGEMEINE  ZEITUNG,  available  at 
http://www.faz.net/‐01hz2b. 
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itself.   One may ask namely with  some  legal ground under one’s  feet whether Mangold 
was really a decision of a Court led astray by judicial activism unbound by law. Mangold is 
in many technical aspects a complex case.  Nevertheless, three main points were the main 
object  of  critique.    First,  the  application  of  the  directive  before  the  transposition  date.  
Second, and connected with the first, the application of the principle of equal treatment to 





not  to  create  facts  that  are  detrimental  to  the  final  transposition  of  a  directive  seems 
reasonable  enough  and  is  not  contested  as  such.    That  this  rule  should  lead  to  an 
application of the prohibition of discrimination before the transposition date is buttressed 
with another argument, namely  the connection of  the prohibition of discrimination with 
the  principle of  equal  treatment  in  the  field  of  employment  and  occupation.    That  this 
principle was  central was  clear  from  the  argument  of Mangold  and  has  recently  been 
underlined by the ECJ confirming its Mangold ruling.35  A right to equal treatment formed 
                                            
35 
Case  C‐555/07,  Seda  Kücükdeveci  v.  Swedex  GmbH  &  Co.  KG  (Jan.  19,  2010).    The  Court  stated  that  the 
“Directive  2000/78  merely  gives  expression  to,  but  does  not  lay  down,  the  principle  of  equal  treatment  in 
employment and occupation, and that the principle of non‐discrimination on grounds of age is a general principle 
of European Union law in that it constitutes a specific application of the general principle of equal treatment.”  Id. 
at paras. 20, 50.   On  the matter see Skouris, Methoden der Grundrechtsgewinnung  in der EU,  in HANDBUCH DER 
GRUNDRECHTE,  VOL. VI/1, § 157, 21‐24 (Merten & Papier eds., 2010).  
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part of the catalogue of fundamental rights of the Community Law even before the Charter 
of  Fundamental  Rights  became  mandatory  containing  equality  and  non‐discrimination 
provisions.36   




of  the  fundamental  rights  of  then  Community  law.37    However,  the  Charter  non‐
discrimination clause, Art. 21.1, contains a prohibition of age discrimination.  The ECJ thus 
acted squarely within the framework of the consensus on fundamental rights established 
by  the Charter.   Another avenue usually applied by  the ECJ  (and  invoked  in Mangold)  to 
interpret  fundamental  rights  is  to  find  inspiration  apart  from  international  instruments, 
especially the ECHR  in the constitutional traditions of the Member States, and engage on 
that basis  in evaluative comparative  law.   One example of such a constitutional tradition 











  Case  C‐147/79,  Hochstrass  v.  European  Court  of  Justice,  1980  E.C.R.  I‐3005.    The  argument  of  the  ECJ  in 
Mangold  has  not  made  the  doctrinal  construction  very  transparent,  which  is  a  general  problem  of  the  ECJ 
jurisprudence in comparison with more discursive traditions of other courts. From the context, however, it seems 
rather clear that the central principle that is the base of argumentation is the principle of equal treatment in the 
field  of  employment  and  occupation,  not  only  the  prohibition  of  discrimination  of  age.  The  derivation  of  the 
principle of non‐discrimination on  the ground of age  is a  consequence of  this principle of equal  treatment, as 
others on the ground of religion or belief, disability, age or sexual orientation.  See id. at para 75. The court could 
have made clearer how  the principle of equal  treatment  in  the  field of employment and occupation  is derived 
from international instruments and constitutional traditions.  One way would be to explicitly include the general 
principle of equal treatment (not only in the field of employment and occupation) into the doctrinal construction.  
This principle,  it  seems,  is  the  content of  recital 3  (principle of equal  treatment) and 4  (right of all persons  to 
equality before  the  law) of  the Directive  the ECJ  refers  to  in Mangold at paragraph 74 and  found  in  the  legal 
orders of the Member States. This principle is the object of the international treaties and constitutional traditions 
the court  refers  to as well. The argument  that  there are no  international  instruments on age discrimination or 
many constitutional traditions of that kind (this argument is, for example, discussed by the Federal Constitutional 









unequal  treatment of persons,  the  legislature  is  regularly  subject  to  strict  constraints  in 
cases  of  unequal  treatment  based  on  characteristics  of  a  person  as  such.    These  legal 
constraints become stricter depending on the extent to which the personal characteristics 
that  constitute  the  ground  for  unequal  treatment  resemble  the  characteristics  listed  in 
Article 3.3 of the Basic Law and there is therefore greater danger that unequal treatment 
based  on  them  will  lead  to  discrimination  against  a  minority.    The  strict  constraint  is, 





behavior.    In  addition,  the  limits  on  the  legislature  are  more  narrowly  circumscribed 
depending on the extent to which the unequal treatment of persons or subject matters can 
affect  disadvantageously  the  enjoyment  of  basic  liberties.39    As  a  result,  direct 
discrimination  under  the  guarantee  of  equality  is  possible,  but  only within  the  limit  of 
differentiated standards of justification.  These standards range from a test of arbitrariness 
to  strict  scrutiny of proportionality,  in  the case of unequal  treatment based on personal 
characteristics. 
 





far‐fetched  that  the  conclusion would be  that unequal  treatment on  the  ground of  the 
personal characteristic of age by a  legal provision has  to match a  test of proportionality.  
This, however,  is,  in a nutshell,  the guiding principle applied  in Mangold.   How  can  this 
decision then be ultra vires  in the qualified sense  if  it arguably mirrors the standing case 




the  ECJ  had  been  reprimanded  to  draw  conclusions  from  one  of  these  fundamental 
rights—the  principle  of  equal  treatment—and  to  do  so  in  a  manner  that  is  (at  least 
arguably) even similar to the one drawn by that Court itself on the matter at stake which 
demanded  the  creation  of  these  rights  in  the  first  place.    Finally,  one  may  of  course 
disagree with the application of the proportionality test  in Mangold, perhaps valuing the 
integration in the labor market of older employees higher than maintaining the prospect of 
                                            
39
  BVerfGE  88,  87  (96);  BVerfG,  1  BvR  611/07,  para.  84  (July  21,  2010), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20100721_1bvr061107.html. 
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constant  employment.    But  to  make  such  fine  distinctions  the  basis  of  an  ultra  vires 
decision seems hard to justify. 
 
This  leaves  us  with  the  question  of  a  piecemeal  erosion  of  competencies  through 
jurisdiction.    If  one  looks  at  the  concrete  matter,  age  discrimination,  most  of  the 
discrimination  decisions  handed  down  by  the  ECJ,  apart  from  gender  and  nationality 
issues,  deal with  the  characteristic  of  age.    This  jurisdiction,  as  it has  evolved,  shows  a 




These  remarks are not about Mangold. However  the aforementioned arguments  for  the 
path  taken  in Mangold which  is—after  its mentioned  confirmation—to  be  regarded  as 






the  relevant period which has enabled him  to perform his duties better  (on Art. 141 EC); Case C‐411/05, Felix 
Palacios  de  la  Villa  v.  Cortefiel  Servicios  SA,  2007  E.C.R.  1‐8531,  para.  77):    compulsory  retirement  clauses 































legal  positions  may  reasonably  appear  from  another  as  the  consequence  of  well‐
established principles of law.  A court asked to decide, not on the merits of such cases, but 
rather  on  whether  another  court  in  this  maze  of  supranational  legal  uncertainty  has 
sufficiently erred,  such as  to deem  its decision  legitimately ultra  vires,  cannot but  show 
restraint  and  put  the  bar  high  enough  to  leave  room  for  such  necessary  judicial 
disagreement.   This protects the right to error of others while shielding  itself against the 
perhaps quite detrimental  consequence of  the errors  it may  commit  itself assessing  the 
ultra  vires  quality  of  an  act  of  a  different  court.    This  is  what  the  German  Federal 
Constitutional Court did, and it was well advised to do so. 
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